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Professor Jay Tidmarsh, Recipient of the 1995 Law School Distinguished Teaching Award 
 
Thank you, Mike, for your kind words.  The sincerest form of flattery, they say, comes from a 
student that a professor can no longer flunk. 
 
            Actually, I must return the compliment.  Never once during my class did Mike fail to pay 
attention, or have his mind wander off, or fall asleep.  Of course, there's a reason for this ‐‐ I 
never had Mike as a student in one of my classes.  (Although I understand from Anne Hamilton 
that I may still have that pleasure next year.) 
 
            Well, you have heard a lot of good advice today, and you still have one more piece of 
good advice coming your way in a few moments.  So let me make just three brief points, and sit 
down. 
 
            First, thank you for this award.  As I said at the third year dinner on Monday, I don't 
deserve it.  Not just because there are other professors here who are more eloquent, and more 
inspirational, and more insightful.  I also don't deserve the award because educating you for the 
past three years has been a group responsibility and a group privilege.  To recognize the 
contribution of any one of the faculty as distinguished is to make too much of too little.  You 
have had the pleasure of being taught by an extraordinary group of faculty.  So I accept this 
award not as an individual, but on behalf of an entire faculty that has dedicated itself to 
teaching you well. 
 
            Second, since the announcement of the award, I have been thinking about exactly what 
it means to be a teacher ‐‐ a good teacher.  Let me share just this one thought with you, though 
it is hardly original.  The best teachers ‐‐ and I do not necessarily put myself in that category ‐‐ 
teach by example, not by words.  They do not just talk about protecting rights, justice, and 
dignity ‐‐ in whatever ways, large or small, they do it ‐‐ beginning with the way that they treat 
those whom they teach.  The best teachers ask the right questions, rather than give the right 
answers.  The best teachers pursue knowledge, rather than pretend to have found 
knowledge.  The best teachers find value in all thoughts (especially in the thoughts of students), 
rather than close their minds to ideas that are novel and different.  In my view, this is the way 
that the best teachers live their lives ‐‐ in the pursuit of truth and goodness, and above all in the 
pursuit of a Beauty that harmonizes and resolves conflict and thus ensures that in some small 
way human progress is possible.  Whether these commitments come from the Gospel, as for 
many of us they do, or from a sense of the dignity of the human person, a life lived in this way is 
a life worth emulating.  It is a life that teaches well. 
 
            Third, if this is what it means to be a good teacher, then we all are capable of being good 
and distinguished teachers.  Your best teachers here today are not the faculty; they are, first 
and primarily, your parents, and then your spouses and families, and then your friends.  We on 
the faculty, and each of you individually, owe them an enormous debt of gratitude for the 
examples of sacrifice and love that have shaped you into the wonderful, wonderful students 
that you were. 
 
            "Wonderful students that you were" ‐‐ for now the time of parting is upon us.  A change 
is coming over you, not all at once, but slowly.  You are nearing the time when you no longer 
will merely receive and emulate the examples of others; you soon will be an example for others 
‐‐ for your spouses, for your children, for your friends, and for your profession.  You are moving 
from the life of the student to the life of the teacher.  In some ways, I do not want you to make 
this move.  I have developed many friendships with you and I will miss you and feel the loss of 
your presence deeply.  But every teacher knows that the point of teaching is only to prepare 
the way for the student to make his or her own way in life, and that, sooner or later, the 
student and the teacher must say goodbye. 
 
            And so, goodbye.  Fare well.  Teach well. 
 
